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My	  art	  attempts	  to	  reconcile	  the	  expansive	  psychology	  of	  romantic	  impulse	  with	  the	  idiosyncrasies	  of	  everyday	  experience.	  I	  am	  continually	  drawn	  to	  social	  spaces	  that	  occupy	  commonplace	  as	  well	  as	  mythical	  territory-­‐	  nature,	  the	  road,	  the	  night-­‐	  sites	  in	  which	  romantic	  narratives	  begin	  to	  spasm	  under	  the	  weight	  of	  a	  run-­‐of-­‐the-­‐mill	  moment.	  	  	  The	  possibility	  of	  collapse	  in	  my	  work	  is	  desirous	  and	  celebratory.	  Task	  completion	  and	  character	  resolution	  are	  abandoned	  in	  favor	  of	  psychic	  intensity	  and	  physical	  devotion.	  The	  characters	  I	  inhabit	  yearn	  for	  complete	  immersion	  in	  an	  irrational,	  intuitive	  world,	  and	  mourn	  the	  inability	  to	  wholly	  do	  so.	  	  	  My	  most	  recent	  project,	  How	  can	  I	  be	  a	  Song?	  uses	  social	  encounter	  as	  an	  instrument	  to	  examine	  this	  irrational	  romanticism.	  Using	  lyrics	  from	  rock	  n'	  roll	  songs	  drawn	  onto	  blankets	  as	  signs,	  I	  hitch	  rides	  toward	  the	  physical	  and	  emotional	  spaces	  these	  lyrics	  imagine,	  such	  as	  “the	  land	  of	  truth”	  -­‐	  lyric	  from	  Neil	  Young’s	  Thrashers	  (1979).	  During	  the	  rides,	  I	  talk	  to	  those	  who	  pick	  me	  up	  about	  music,	  feeling	  trapped,	  and	  the	  day-­‐to-­‐day	  activities	  that	  ground	  romantic	  desire.	  	  In	  translating	  these	  experiences	  to	  performance,	  photography,	  and	  sculpture,	  I	  use	  the	  broad	  idealism	  of	  the	  song	  lyric	  as	  a	  framework	  to	  question	  and	  shape	  the	  tone	  of	  what	  happened.	  	  	  Popular	  music	  functions	  culturally	  as	  a	  cathartic	  space.	  It	  is	  a	  narrative	  vessel	  that	  is	  filled	  with	  the	  affectual,	  visceral	  realities	  of	  its	  audience.	  Its	  pervasiveness	  allows	  the	  medium	  to	  absorb	  the	  experiences	  of	  a	  range	  of	  different	  subjectivities.	  The	  How	  
can	  I	  be	  a	  Song?	  project,	  similar	  to	  music,	  structurally	  absorbs	  all	  the	  influences	  occurring	  in	  its	  adjacent	  public	  space.	  This	  is	  my	  goal	  as	  a	  contemporary	  artist	  -­‐	  to	  camouflage	  my	  activities	  into	  the	  fabric	  of	  everyday	  life.	  	  	  What	  is	  the	  blanketed	  desire	  that	  drives	  people	  toward	  concrete	  experience?	  	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








 
